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ABSTRAKT

Ky punimi diplome shtjellon fazat e përgatitjes së një pakete të protokollit të internetit për
implementim nëpër rrjetat telekomunikuese dhe më gjerësisht në sistemin IPTV,
arkitekturën e thjeshtuar të një sistemi IPTV dhe si rast studimi është marrur implementimi
i IPTV-së në Post dhe Telekomin e Kosovës si ndërmarrja më e madhe në tregun
telekomunikues në vendin tonё. PTK si teknologji të transmetimit të televizionit ka
zgjedhur teknologjinë IPTV nëpër DSL, pasi që ajo eliminon nevojën e një rrjeti sekondar
përgjatë rrjetit ekzistues (twisted-pair network).
Tani kemi kanalet televizive që na sigurojnë informacione 24 orë në ditë dhe në anën tjetër
ndihmën e Internetit për komunikime dhe shërbime komerciale. Televizioni dhe Interneti së
bashku më në fund kanë konvergjuar në një teknologji të përbashkët duke krijuar IPTV –në
(Internet Protocol Television–IPTV).
Ekzistojnë disa ndryshime në mes të IPTV –së dhe video IP –së. Edhe pse të dy termet janë
shumë të ngjashme, ekziston një dallim themelorë në mënyrën se si tregu i përdorë këto dy
terme. IPTV mund të përdoret si term nga ofruesit e shërbimeve komerciale për qasje
shumë më të madhe për parapaguesit dhe ofron një numër të kanaleve TV me pamje të
ngjashme me ato të televizionit standard.
Video IP është më tepër e lidhur me ueb faqe dhe portale, duke ofruar përmbajtje
shkarkuese dhe, në disa raste, edhe programe televizive dhe filma të shkarkuar sipas
porosisë.Nëse ajo ka një numër të caktuar të kanaleve dhe kualitet të pranueshëm, mund të
quhet IPTV. IPTV është teknologji e re që mundëson menaxhim më fleksibil të përmbajtjes
dhe mundëson ndërlidhje të drejtë për drejtë me përmbajtjen burimore, duke përmirësuar
veten përmes sistemeve për riveprim dhe planifikimin për të ardhmen.
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1. Hyrje
Televizioni është një prej zbulimeve që i ka dhënë formë jetës shoqërore dhe kulturore
gjatë 60 viteve të fundit të zhvillimit. Transmetimi i parë komercial televiziv, në vitin
1940, filloi të bëj revolucion duke mundësuar që gjithë njerëzit e moshave të ndryshme të
shohin mënyrat e ndryshme të jetës së njerëzve të ndryshëm pa marr parasysh ku jetojnë.
Televizioni kishte një efekt të fuqishëm, duke zvogëluar botën dhe duke krijuar një pamje
të unifikuar për dukjen e gjërave.
Në kapitulli e parë shqyrtohen në përgjithësi fazat në të cilat ka kaluar shërbimi i
televizionit dhe disa aspekte themelore të shërbimit të videos. Televizioni njihet si pajisje
që shpreh një sistem telekomunikues për transmetim difuziv në largësi dhe pranimin e
videos dhe zërit. Si një zbulim i rëndësishëm, televizioni është rezultat i zhvillimit konstant
të dijes shkencore dhe një numri të adhuruesve kreativë. Ekziston një numër i aspekteve të
cilat e përcaktojnë përjetimin e pamjeve të një video. Syri i njeriut dhe truri kanë mënyra të
veçanta të perceptimit të lëvizjes së imazheve dhe me një përshpejtim të shfaqjes së tyre
(nën një frekuencë më të lartë) mund të simulojmë lëvizjen. Disa nga termet kryesore që
duhet konsideruar janë: skanimi linjor, video rezolucioni, numri i fotografive dhe aspekti i
raportit.
Në kapitulli e dytë shtjellohen sistemet transmetuese televizive, pastaj teknologjia e linjave
digjitale të abonentit (Digital Subscriber Line –DSL) dhe teknologjia e ofrimit të shërbimit
televiziv perms fibrave deri në shtëpi (Fiber To The Premisses –FTTP) të cilat kanë ndikuar
shumë në konvergjimin e televizionit si shërbim në rrjetet e protokollit të internetit, dhe
lehtësimet që ofrojnë këto teknologji në implementimin e shërbimeve të ndryshme pa pasur
nevojë ndërrimin e infrastrukturës në tërësi deri te abonentit.
Në kapitulli e tretë zbërthehet struktura e paketës IP, rëndësia e përdorimit të gjatësive të
ndryshme të IP paketave. Nëpër rrjetin IP mund të transmetohen të dhëna të ndryshme,
lloje të ndryshme të rrjedhjeve video ku rol të rëndësishëm ka fluksi MPEG. Pastaj, disa
prej llojeve kryesore të flukseve siç janë fluksi elementarë, flukset elementare të paketuara,
flukset e programeve, flukset transportuese etj. Pastaj në këtë kapitull diskutohet për
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protokollet e transportit si: protokolli i mesazheve të përdoruesit (User Datagram Protocol
–UDP), protokolli i kontrollit të transmetimit (Transmission Control Protocol –TCP),
protokolli i transportit në kohë reale (Real-time Transport Protocol –RTP).
Kapitulli i katërt, bartja e shërbimit të televizionit në rrjetin IP është rast konkret i
teknologjisë më të re, asaj IPTV. Arkitektura e thjeshtuar e një sistemi IPTV përbëhet prej
katër pjesëve kryesore: ofruesi i shërbimeve, rrjeta IP dhe abonenti. Në pjesën e ofruesit të
shërbimeve shtjellohet shkurtimisht përmbajtja në hyrje si ajo satelitore, prej burimeve të
ndryshme lokale, video incizuesve etj. Gjithashtu jem ndalur pak në procesin e përpunimit
të të dhënave që vijnë në hyrje, dhe kalimi i informacionit nëpër MPEG video kodues, IP
enkapsulatorë, video transkoderë dhe pastaj e gatshme për transportim nëpër rrjetin IP.
Përmbajtja që del nga pjesa e ofruesit të shërbimeve merr njërën prej dy formave: mund të
jetë trafik individual (unicast), drejtuar një parapaguesit specifik, apo trafik drejtuar një
grupi te caktuar (multicast), drejtuar një grupi të interesuar të parapaguesve në një
transmetim të veçantë. Këto janë kryesisht elemente shtjelluese në këtë kapitull për pjesën
mes abonentit dhe ofruesit të shërbimit.
Pjesa e abonentit përfshin pajisjen terminuese të rrjetit, më saktësisht pikën për qasje në
rrjeti. Pajisja terminuese lidhet në një modem i cili konverton informacionin në IP, dhe në
disa raste përdoret një ndarës për të ofruar shërbime të zërit kur përdoren rrjetet e
shërbimeve publike telefonike.

1.1 Deklarimi i problemit

Zhvillimi i rrjetave IP dhe konvergjimi i shumicës së shërbimeve telekomunikuese në këto
rrjeta ka bërë të pa shmangur që edhe shërbimi i televizionit te ofrohet duke shfrytëzuar
rrjetat IP. Sikurse çdo teknologji edhe teknologjia IP ka të metat dhe kufizimet e saj siç
është në rastin e sinjalit video siguria e sinjalit dhe mbrojtja e të drejtës digjitale. Për të
mundësuar këtë shpërndarje dhe për të mirëmbajtur të drejtat digjitale duhen mekanizma
shtesë. Në rastin e IPTV-së në TiK është bërë një zgjidhje e sofistikuar duke përdorur një
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platformë komplekse vetëm për të garantuar këtë shërbim.
IPTV paraqet vetëm një rast të standardizuar të zhvillimi të hovshëm të teknologjisë së
integruar të shërbimeve të ndryshme të dhënave, zanore dhe video që ndryshe njihet edhe si
‘’triple-play’’ dhe është në hapat e parë të avancimit, kështu që nevoja për t’u marrur me
transmetime televizive dhe studimin e komponenteve përbërëse të këtij rrjeti vazhdon të
jetë atraktive dhe njëkohësisht edhe sfidë për inxhinierët e rrjetave telekomunikuese.

1.2 Pyetjet hulumtuese

Cilat janë metodologjitë dhe teknologjitë e IPTV të implementuara nё Telekomin e
Kosovës (TiK)?

Cilat janë avantazhet e teknologjisë IPTV të implementuar në Telekomin e Kosovës?

Cilat janë kufizimet e teknologjisë IPTV të implementuar në Telekomin e Kosovës?
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

2.1 Histori mbi televizionin dhe videon
Sistemi IPTV është i bazuar në video standardet aktuale që janë në përdorim për operim të
shërbimeve. Video kamerat dhe kompjuterët që përkrahen nga një numër i teknologjive të
shumta për video, janë të integruara në sistemet IPTV. Zhvillimi i vazhdueshëm i
teknologjisë hap shtigjet për zbulime të “mençme”,secili duke shtuar komponentë të vogla
që i japin sa më shumë formë teknologjive të reja.[1]
Për të kuptuar mirë operimin dhe vështirësitë në një ambient IPTV, gjithashtu mundësimin
e transmetimit të të dhënave, përkatësisht paketave IP, është e dobishme të shtjellojmë
shkurtimisht zhvillimin e teknologjisë nëpër faza dhe kuptimin e lidhjes së komponentëve
në mes vete.[1]
Në fillim do të ndalemi të historia mbi televizionin duke filluar nga zhvillimi i parë i
teknologjisë që ka mundësuar perceptimin, transmetimin dhe shfaqjen e fotografive
lëvizëse.[1]

2.2 Televizioni

Televizioni njihet si pajisje që shpreh një sistem telekomunikues për transmetim difuziv në
largësi dhe pranimin e videos dhe zërit. Shumë njerëz janë gjithashtu të familjarizuar me
faktin që transmetimi televiziv mund të bëhet nëpër mediume të ndryshme, siç janë ajri apo
përmes sistemeve kabllore, dhe kohëve më të fundit transmetimi televiziv po bëhet përmes
rrjeteve që përdorin protokollin e internetit apo rrjetet IP.[1]
Si një zbulim i rëndësishëm, televizioni është rezultat i zhvillimit konstant të dijes
shkencore dhe një numri të adhuruesve kreativë. TV nuk ishte një zbulim vetjak, dhe gjatë
kohës është zhvilluar në mënyrë konstante progresive për të arritur kualitet më të mirë dhe
me forma më fleksibile për entuziastët e televizionit.[1]
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Shumë shkencëtar të mëdhenj participuan në procesin e krijimit të bazave të teknologjisë
për incizimin dhe riprodhimin e fotografive lëvizëse duke përdorur shpjegimet elektronike.
Zbulimi i rastësishëm nga Willough by Smith lejoi atë të përkthej ndryshimet e dritës në
ndryshime elektrike, dhe shpiu në zhvillimin e ‘’filmit fotosensitive’’. Zhvillimi i gypave të
qelqit të Geissler, dhe variantet pasuese, lejuan që shkencëtarët dhe zbuluesit të krijojnë
ekrane të cilat munden të interpretojnë ndryshimet elektrike. Si zbulim i lidhur shumë
ngushtë me këtë, është puna që ka bërë Sir William Crookes, i cili përdori mjete nga Maltet
Brenda të gypit të Geissler për të krijuar iluzionin e hijen dhe konfirmuar lëvizjen e
elektroneve në formë të trajektores; dhe në fund, zbulimet dhe puna e Karl Ferdinand Braun
krijoi lidhjen direkte në mes të ndryshimeve të fushës magnetike dhe fotografive në ekran.
Pastaj, me avancimin e sinjaleve të pranuara si dhe konceptit të përdorur për prezantimin e
imazheve në ekran, elementet e këtij lloji pastaj u avancuan[1]
Shkenca e shkrepjes së fotografisë (capturing) si dhe e asaj të riprodhimit të fotografisë, ka
zgjatur më shumë se një shekull për t’u zhvilluar. Sot, kjo teknologji është përkthyer në
shkrepjen e fotografisë (imazheve) duke përdorur elemente të bazuara në silikon, duke
krijuar një sinjal që lehtë mund të riprodhohet në ekrane plazma apo ekraneve me kristal të
lëngët (Liquid Crystal Display –LCD). Teknologjitë e ndryshme për video, ishin përdorur
së pari për sisteme televizive. Që prej atëherë ajo ka evoluar në lloje të ndryshme të
formateve dhe mekanizmave që nga televizioni i bazuar në qarqe-të-mbyllura (closedcircuits), video regjistruesit personal, video regjistruesit digjital, video disku digjital,
televizioni me qartësi-të-lartë dhe shumë të tjera, edhe duke lejuar shikuesit të përdorin
kompjuterët personal për të pasur mundësinë e shikimit të videos. [1]
Aftësia për të regjistruar imazhet dhe transformuar ato në sinjale elektrike, transportimi i
imazheve dhe rikonstruktimi i tyre në ekrane është një prej elementeve kyçe të një modeli
televiziv. Teknologjia aktuale përdor qarqet në gjendje të ngurrtë për dallim prej
regjistrimit të shfaqjes së imazheve në ekrane të mbështjella me kemikale reaktive. Ashtu
edhe plazma apo ekranet me kristale të lëngshme janë duke zëvendësuar plotësisht kutitë e
vjetra standarde televizive.
IPTV bën pjesë në video teknologjinë moderne për transmetime difuzive. Video përmbajtja
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realizohet duke përdorur kamera me standarde dhe qartësi të lartë, duke krijuar përmbajtje
me kualitet të lartë të cilat mund të gjenden në formë të ruajtur (stored) apo edhe direkt të
transmetuara deri tek parapaguesit.
Video përmbajtja mund të haset në formë digjitale si dhe formë analoge, dhe ofruesit e
shërbimeve duhet të përshtatin përmbajtjen në formë dhe karakteristika të përshtatshme për
pranuesit televiziv (Set-Top-Box –STB) apo kutive tjera televizive dhe ta transformojnë në
frekuenca për transmetim difuziv.
Tani, termi ‘’video’’ zakonisht i referohet një numri të ndryshëm të informatave të ruajtura
si dhe riprodhimit të imazheve lëvizëse të formateve të ndryshme, si: DVD, Quick Time,
MPEG-4, VH, etj. Teknologjia themelore që përkrah videon ofron funksione dhe
fleksibilitet për lloje të ndryshme të mediumeve fizike që përdoren për regjistrim dhe
transmetim të përmbajtjes, si në formë analoge ashtu edhe digjitale, videot mund të ruhen
dhe dërgohen (transmetohen) duke përdorur mekanizma të llojllojshëm. Për sistemin IPTV
është me rëndësi të ceket se pranuesit IPTV janë të përgatitur për të pranuar vetëm video në
formë digjitale që është e enkapsuluar (mbështjellur) për transmetim duke përdorur
standardin TCP/IP. Transmetimi standard analog difuziv nuk është i mundur përmes një
ambienti IPTV, dhe ofruesi i shërbimit duhet të jetë i pajisur me mekanizma të kodimit (dhe
shifrimit) dhe enkapsulimit të duhur të përmbajtjeve përkatëse.[1]

2.3

Aspektet që mundësojnë përceptimin e videos

Ekziston një numër i aspekteve të cilat e përcaktojnë përceptimin e pamjeve të një video.
Syri i njeriut dhe truri kanë mënyra të veçanta të perceptimit të lëvizjes së imazheve dhe me
një përshpejtim të shfaqjes së tyre (nën një frekuencë më të lartë) mund të simulojmë
lëvizjen. Disa nga termat kryesore që duhet konsideruar janë: skanimi linjor, video
rezolucioni, numri i fotografive dhe aspekti i raportit. Të gjitha këto aspekte ndikohen nga
përdorimi i caktuar i një metode të video kompresimit në imazhe.[1]
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Skanimi linjor
Skanimi linjor është proces i pushtimit të ekranit me rreze elektronesh. Këto janë vijat e
paracaktuara të mundshme në një ekran, dhe kutia televizive mund t’i shtrin ato në forma të
ndryshme. Vijat horizontale të çdo kornize janë të rreshtuara dhe të ndara në dy fusha:
fushat teke që përbehen nga vijat me numra tek dhe fusha çifte që përbëhet nga vijat me
numra çift. Kur rifreskohet figura, sistemi rifreskon një bllok të fushave (gjysmë kornize),
që bën të mundur transmetimin e videos nëpër brez të ngushtë. Çdo herë, sistemi dërgon
gjysmë figure, kështu duke reduktuar ngarkesën e përgjithshme të mediumit transmetues.
Syri i njeriut i bindet nivelit të ndryshimeve, dhe me fotografinë tjetër (gjysmën tjetër)
lëvizja do të jetë e kompletuar. Për sistem me skanim progresiv, çdo rifreskim i freskon
edhe vijat. Kualiteti dhe përjetimi i videos normalisht që janë të përmirësuara, por në anën
tjetër edhe kërkesat për gjerësi të brezit janë më të mëdha.
IPTV kërkon gjerësi mjaft të madhe brezi për përjetim të duhur të pamjes. Në disa raste ku
gjerësia e brezit është e limituar, parapaguesit IPTV presin kualitet të krahasueshëm me atë
të sistemeve tokësore, satelitore dhe kabllore.[1]

Rezolucioni i videos
Mekanizmi më së shumti i përdorur për të matur rezolucionin e një video është numri i
pikselave (për videon digjitale) apo linjat skanuese horizontale të rezolucionit (për videon
analoge). Pikselat janë njësi e njohur tek ekranet e kompjuterit, dhe konsumatorët janë të
familjarizuar me formatin e njohur në shumë produkte „gjerësia x lartësia'. Standardet e
llojit si, qartësia standarde (Standard Definition –SD) dhe qartësia e lartë (High Definiton –
HD) do të kenë kërkesa të ndryshme në terme të numrit të pikselave –aq më i lartë që është
numri, më i mirë do të jetë përjetimi i videos, por resurset e brezit do të jenë të varura
(ndikuara) nga qartësia. Në sistemet analoge brez gjera është e zakonshme të gjenden nivele
ekuivalente dhe të ndryshme të cilësisë; rezolucioni për SD është 400x480 piksela –NTSC
(National Television System Committee – NTSC) dhe 400x576 piksela –PAL (Phase
Alternating Line –PAL) për transmetime TV me përhapje difuzive.[1]
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Numri i fotografive për sekondë

Numrit të fotografive për sekondë i paraqitur në ekran i referohemi ndryshe edhe korniza
për sekondë (frame per second –fps). Me fps=10 është e mundshme të krijohet iluzioni
optik i lëvizjes: sa me i lartë fps, më i mirë është përjetimi i videos. Është e zakonshme të
gjendet që secili standard ndërkombëtar për video, rekomandon vlerë të ndryshme fps, p.sh.
për PAL dhe SECAM (Sequential Color with Memory –SECAM) standardet specifikojnë
25 fps, derisa NTSC 29.7 fps. Vlera fps do të këtë gjithashtu ndikim në resurset e brezit për
transmetimin e shërbimit IPTV, dhe është e rëndësishme të zgjidhet mekanizmi i duhur për
kompresim të videos i cili nuk do të pranoj fps në nivelet e papranueshme dhe të
papërshtatshme.[1]
Aspekti i raportit
Aspekti i raportit shpjegon raportin në mes të komponentës së lartësisë dhe gjerësisë. Si
shembull, ekranet standarde televizive e kanë aspektin e raportit 4:3. Televizorët HD
(ekranet e reja digjitale) përdorin vlerën e aspektit të raportit 16:9. Videot mund të
adoptohen në raporte të ndryshme, për shembull video 4:3 mund të paraqitet në atë 16:9.
Aspekti i raportit është i lidhur me rezolucionin e videos. Për HD dhe disa përmbajtje të
reja SD, aspekti i nënkuptuar i raportit është 16:9.
Karakteristikat origjinale të një video janë kritike për përjetimin e pamjeve dhe ato
nganjëherë modifikohen varësisht kërkesave teknike. Kompresorët/dekompresorët (që me
një fjalë i quajmë kodekë) janë teknologji vitale për aplikimet e videos digjitale. Këto
mekanizma përkrahin kompresimin e video informacionit dhe pastaj riprodhimin pasues me
degradim të pranueshëm të kualitetit të video informacionit gjatë procesit të transmetimit.
Dalja e kodekut do të ketë gjatësi të ndryshme nga ajo e hyrjes dhe nganjëherë e ka edhe
kualitetin e reduktuar në krahasim me burimin. MPEG-2, H.263 dhe MPEG-4 janë disa nga
kodekët më së shumti të përdorura në zbatimet e IPTV-së.[1]
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2.4

Teknologjitë e transportimit të videos

Televizioni është zbuluar për një qëllim të vetëm: transportimin e fotografive lëvizëse nga
një lokacion në tjetrin. Fjala televizion vjen nga fjala greke ‘’tele’’, që do të thotë
‘’largësi’’, dhe folja latinë ‘’visio’’, që do të thotë ‘’me shiku’’. Teknologjia moderne e
transportimit të videos bazohet e gjitha në dërgimin e imazheve (fotografive) lëvizëse deri
të teleshikuesi në largësi. Sot, përdoruesit kanë disa opsione të ndryshme të transportimit të
videos, gjë që paraqet një sfidë: Si e bën zgjedhjen më të mirë përdoruesi për transportimin
e videos për çdo aplikacion? Shumë faktorë luajnë rol në këtë përzgjedhje, kështu që
nuk ekziston një përgjigje adekuate për përdoruesit. Të shohim në vazhdim metodat e
përdorura sot për transportimin e video sinjalit apo paketave video.[2]

2.4.1

Transmetimi difuziv televiziv

Aplikimet e para të rrjetit IP në pajisjet që mundësojnë përhapjen difuzive TV ishin ruajtja
e video skedarëve (fajllave) dhe korrigjimi i tyre, në përgjithësi për qëllime të përkrahjes së
video– editimit të stacioneve digjitale televizive. Prej aty, ishte një hap i vogël për të
vazhduar me ‘’live ingest’’, që është një proces i marrjes së përmbajtjes së drejtpërdrejtë të
videos dhe futjen e saj në një domen digjital për ruajtje të skedarëve në disqe te ngurta.
Pastaj ‘’live-to-air’’ (apo transmetimi pa vonesë) nëpër rrjetin IP u bë i përshtatshëm. I
gjithë ky proces ka ndodhur nga përhapja e vazhdueshme e zhvillimit të pajisjeve
kompjuterike me performanca të larta me mundësi të përkrahjes së video informatave në
kohë reale. Në fakt, konfigurimi i këtyre pajisjeve është më i lehtë me një kartelë të vetme
brezëgjerë të rrjetit (p.sh. Gigabit Ethernet) se sa furnizimi i çdo pajisjeje me një video
kartelë dhe me audio kartelë (audio kartelë për të dhëna në hyrje dhe dalje përkatësisht).[2]
Disa njerëz së pari e kanë kuptuar televizionin në formën e tij origjinale –si një sinjal i
përhapur në mënyrë difuzive nga kulla qendrore, që transmetohet nëpër një kanal të
dedikuar nëpër ajër, në pajisje televizive ku teleshikuesi është i furnizuar me një antenë
parabolike. Le të shohim disa prej komponentëve kyçe të një sistemi televiziv difuziv.
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Shih figurën 1.2.
Dhoma qendrore për kontroll (Master Control Room –MCR) është nyja operacionale e një
stacioni televiziv, ku video përmbajtja montohet dhe përgatitet për transmetim difuziv deri
te teleshikuesit.
Video përmbajtja mund të gjenerohet nga burime të ndryshme –burime lokale të
drejtpërdrejta (live local source), një rrjeti të çfarëdoshme difuzive, videokasetës, apo një
video serveri.[2]
Linja prej studios deri te transmetuesi (studio-to-transmitter link-STL) përdoret në rastet
kur centrali qendrorë për kontroll është i ndarë nga kulla e transmetimit. STL bart sinjalin
televiziv direkt në transmetues, zakonisht përmes linjave të dedikuara vetëm për këtë
qëllim. Mund të përdoret edhe komunikimi radio valor në rastet kur kemi pamje të
drejtpërdrejt të pa penguar mes studios dhe transmetuesit (direct line of sight).
Linjat me fibër optik janë më të përshtatshme për këtë qëllim dhe më të sigurta se sa linjat
radio përmes mikrovalëve, por ato kërkojnë një kabllo optike të lidhur direkt nga studio në
transmetues. Në transmetues, sinjali pranohet nga studio dhe pastaj vendoset në një kanal
me brez të caktuar frekuencor. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara, kanali 30 ka brezin
frekuencor mes 566 dhe 572 MHz. Sinjali pas procesit të modulimit amplifikohet sipas
nivelit të fuqisë dhe i përshtatet antenës brezëgjerë.[2]

15

Figura 1.2 Diagrami i sistemit televiziv difuziv[2]
Sinjali televiziv pastaj gjenerohet prej antenës në lokacionin përkatës të teleshikuesit. Në
çdo lokacion përkatës të teleshikuesve, antena pranuese mbledhë sinjalet e rrezatuara dhe
gjeneron pastaj një sinjal me fuqi të ulët. Ky sinjal pastaj demodulohet dhe dekodohet për të
regjeneruar video sinjalin dhe audio sinjalin. Këto sinjale pastaj amplifikohen disa herë me
radhë deri sa ato janë mjaft të fuqishme për të ngacmuar pamjen televizive dhe altoparlantët
përkatës.

2.4.2 Transmetimi satelitor
Satelitët që rrotullohen rreth orbitës së tokës, zakonisht përdoren për pranim të sinjalit nga
një lokacion në tokë dhe dërgimin e atij sinjali në një lokacionin tjetër. Gjithashtu, satelitët
mund të përdoren për transmetim direkt të sinjalit televiziv deri te shikuesit shtëpiak. Që të
dyja këto aplikime janë të përhapura shumë në ditët e sodit.[2]
Transmetimi satelitorë i programeve televizive është përdorur që nga mesi i viteve 1960 për
komunikim të drejtpërdrejtë të programeve nga një kontinent në tjetrin. Rrjetet
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transmetuese brezëgjera difuzive kanë filluar përdorimin e satelitëve për transmetim të
stacioneve lokale televizive dhe sistemeve televizive kabllore në mesin e viteve 1970.
Transmetimi i parë, real, i programeve televizive deri te teleshikuesit shtëpiak ka ndodhur
në fundin e viteve 1980 nga kompania televizive Sky në UK në 1989. Ky lloj i tregut u bë i
njohur si tregu direkt e në shtëpi (direct to home-DTH), derisa ofruesit e shërbimeve
televizive satelitore filluan transmetonin programeve të tyre direkt te teleshikuesi, e rrallë
herë tek ndonjë stacion lokal transmetues televiziv apo sistem kabllor televiziv siç po
ndodhte më herët.
Ky shërbim zakonisht është njohur edhe si shërbim i transmetimit direkt difuziv satelitorë
(Direct Broadcast Satellite –DBS).[2]
Të i japim një sy komponenteve kyçe të një sistemi të zakonshëm satelitorë DTH, figura
2.2.

Figura 2.2 Diagrami i sistemit satelitor DTH[2]
Lidhja përpjetë (Uplink Facility –UL) transmeton sinjale nga toka në satelitë, duke përdorur
sinjal me fuqi të lartë dhe diametër të madh. Pajisja UL grumbullon video përmbajtje prej
burimeve të ndryshme, duke përfshirë stacione lokale televizive nga qytete të ndryshme,
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programe të veçanta (si filma dhe rrjete sportive), dhe shumë të tjera.
Pasi që një UL mundëson që shumë sinjale të dërgohen te një apo disa satelitë (që do të
thotë tufa të ndryshme për çdo satelit), për ritransmetim në një hapësirë të madhe
gjeografike një rreze e emetuar mund të shërbejë një kontinent.[2]
Satelitët janë të pozicionuar mbi ekuator në një lartësi prej 35,000 km, që shkakton
rrotullimin rreth tokës sipas orbitës një herë në çdo 24 orë dhe duket të jetë stacionare nga
një pikë fikse në sipërfaqen e tokës. Çdo satelit është i pajisur me multi transponderë, ku
secili prej tyre pranon një sinjal të transmetuar nga pajisja UL, e amplifikon atë, dhe e
transmeton sinjalin prapa në tokë. Transponderët e tanishëm nuk përpunojnë ndonjë sinjal
të UL-së (përveç atij të amplifikuar dhe me frekuencë të shndërruar), kështu që
transponderi mund të përdoret për çdo lloj të përmbajtjes si zë, video, apo të dhëna. Kjo
lejon një transmetues DTH të ndryshoj llojet e shërbimeve me kohë të ofruara pa
modifikuar satelitët.[2]
Një prej ndryshimeve më të mëdha në transmetimin satelitorë DTH ishte kalimi nga
transmetimi analog në atë digjital, që lejoi ofruesit e shërbimeve satelitore të fusin nga 8
deri 20 (apo më shumë) kanale televizive në çdo transponder. Përdorimi i më shumë
kanaleve për transponder, rritë numrin e kanaleve që një transmetues DTH mund të ofroj.
Të gjithë video sinjalet janë të digjitalizuar dhe kompresuar në një sistem digjital satelitor,
që ndihmon në lehtësimin e migrimit të përmbajtjes me qartësi të lartë.[2]
Çdo konsumatorë televiziv satelitor duhet të pajiset dhe instaloj një antenë parabolike.
Antena duhet normalisht të instalohet në hapësirë të jashtme me pamje të pastër me
satelitin, pa qenë e penguar nga ndonjë ndërtesë, drunjë, apo objekt tjetër që pengojnë
pamjen mes antenës dhe satelitëve. Antena parabolike duhet të instalohet nën një kënd të
caktuar dhe azimuti (drejtimi i kompasit) i drejtuar direkt nga sateliti. Shndërruesi
(konvertori) për bllokim të zhurmave të vogla (Low Noise Block –LNB) është i vendosur
në antenën parabolike që e përshtat sinjalin në dalje deri të pranuesi satelitorë.[2]
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2.4.3 Televizioni kabllor (CATV)
Televizioni kabllor (CATV) ka filluar të përdoret në transmetimet televizive difuzive në
fillim të viteve 1950. Me CATV nënkuptojmë antenat publike televizive (community
antenna apo community access TV), dhe ky ishte edhe qëllimi kryesorë t’i mundësohet
teleshikuesit të ndajnë antenën e përbashkët e cila është e gatshme të gjenerojë sinjale nga
stacione difuzive në largësi të cilat janë jo praktike për marrje të sinjalit nga
teleshikuesit.[2]
Deri në ditët e sodit, CATV ka hap shtigje të mëdha në fusha të ndryshme, duke përfshirë
abonimin televiziv (kanalet filmike), paguaj për të shikuar (pay-per-view), video me porosi
(video on demand), dhe kanale me interes të veçantë përkushtuar sportit, motit, apo edhe
temave tjera.[2]
Mekanizmi i video transportimit është në esencë i njëjtë me atë të përdorur nga televizioni
radio difuzivë –secili video sinjal është i vendosur në një bartës specifik frekuencor (kanal
televiziv) dhe transportohet në shtëpitë e çdo parapaguesit përmes kabllos koaksiale në
vend të antenave. Le të shikojmë një sistem tipik CATV, figura 3.2.

Figura 3.2 Diagrami i sistemit televiziv kabllor CATV[2]
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Një sistem CATV mund të shërbej dhjetëra apo qindra mijëra teleshikues nga një central i
vetëm qendrorë për ri modulim (Master Head End-MHE), ku grumbullohet video
përmbajtja dhe bëhet gati për transmetim te teleshikuesit. Video të dhënat e azhurnuara nga
burimi, që ndryshe quhen ‘’videofeed’’,mund të vijnë nga transmetuesit radio difuzivë
lokal (të pranuara në MHE nga një antenë apo përmes linjave të dedikuara nga stacionet
televizive), nga mekanizmat e ofrimit të të dhënave satelitore, nga një burim lokal i
programimit (duke përfshirë institucionet e edukimi apo qeveritare), dhe nga përmbajtje të
para incizuara, siç janë reklamat.[2]
Shumë ofrues të shërbimeve CATV kanë filluar të ofrojnë, disa më pak e disa më shumë,
përmbajtje në formë digjitale, sepse video fluksi, mund të kompresohen duke përdorur
resurset e brezit të rrjetit (kapacitet e rrjetit) në mënyrë sa më efikase. Kjo lejon
transmetimin e shumë video kanaleve digjitale në vend të një kanali analog dhe përkrah
transportimin e HDTV-së.
Ky zhvillim, në esencë bëhet edhe më i rëndësishëm kur ofruesit e shërbimeve CATV
kërkojnë të lirojnë edhe më shumë brez ashtu që ajo pjesë të mund të përdoret për shërbime
tjera që gjenerojnë të ardhura (revenue-generating services), siç janë transportimi i zërit dhe
të dhënave.
Teknikat që përdoren për kombinimin dhe organizimin e sinjaleve të ndryshme digjitale
varen nga ofruesit e shërbimeve CATV. Në Evropë, shumë sisteme operojnë në koordinim
me standardet e publikuara nga konsortiumi për transmetim digjital (Digital Video
Broadcasting-DVB). Shumë teknika tjera përdoren në tërë botën, duke përfshirë edhe ato të
bazuara në teknologjinë IP.[2]
Funksionet e një MHE-je janë të ngjashme me ato të një MCR-je te stacionet televizive, me
përjashtim të tri karakteristikave:
MHE zakonisht përmban disa apo qindra kanale, derisa një MCR zakonisht përmban
(duron) një apo, në raste të veçanta, disa kanale që nuk janë të tej ngarkuara.
1. Kanalet e përpunuara nga një MHE janë të shtrembëruara apo shifruara për të
parandaluar keq-përdorimin e videove nga abonentët e pa autorizuar, të cilët nuk kanë
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paguar për shërbimin konkret. Teknologjia e nevojshme për të menaxhuar këtë përmbajtje
quhet sistemi me qasje të kushtëzuar (Conditional Access –CA), i cili kontrollon
deshifrimin dhe përmirësimin e sinjalit për çdo pajisje pranuese të parapaguesve- STB.
2. Në shumë raste (si te filmat paguaj për të shikuar apo pay-per-view), komunikimi nga
parapaguesit prapa është i lejuar.[2]
MHE duhet të procesojë këto rrugë të sinjaleve ashtu që t’ua mundësoj qasjen në Internet
parapaguesve apo të përmbushë kërkesat për filmat sipas shërbimit paguaj për të shikuar.
E gjithë përmbajtja modulohet në marrësin radio frekuencorë (Radio Frequency –RF) dhe
kombinohet në daljen radio frekuencore RF, zakonisht duke mbuluar një brez prej 50 deri
860 MHz. Disa sisteme operojnë deri në frekuencë 1 GHz, me frekuenca të larta që janë
zakonisht të rezervuara për shërbime të të dhënave dhe zanore. Ky sinjal brezëgjerë pastaj
distribuohet deri të parapaguesit duke përdorur një rrjet degëzues që përfshinë fibër optik
dhe kabllo koaksial, duke krijuar kështu një rrjet hibrid fibër-koaks (Hybrid Fiber CoaxHFC).[2]
Nga një MHE, përdoret një super-trunk për distribuim të sinjalit brezëgjerë deri te një nyje
lokale (centrali lokal). Super-trunku mund të jetë analog apo digjital, por gati gjithmonë
është një fibër-optik. Në disa sisteme CATV, procesimi kryhet në nyjën lokale duke shtuar
programet lokale apo për të trajtuar të dhënat kabllore.
Nga nyjat, sinjali brezëgjerë dërgohet në rrjetin shpërndarës. Rrjeti shpërndarës mund të
përbëhet vetëm nga kabllot koaksiale, apo fibrat optike mund të përdoren për të mbuluar
pjesën e distancës nga nyja lokale deri te shtëpitë e parapaguesve. Konsumatorët pranojnë
sinjalin brezëgjerë nga kabllot koaksiale direkt në pajisjen televizive apo përmes STB-ve.
Në shumë sisteme CATV, konsumatorët kanë mundësi që të përdorin aparatet tradicionale
televizive (të zakonshme) për përdorim të kabllos direkt në to. Në këtë rast, akorduesi i
kanaleve (tuneri) është përgjegjës për zgjedhjen e kanaleve të duhura nga sinjali
transmetues në pranues. Shumë video rekorderë (incizues) dhe DVD incizues janë të
pajisur me mundësinë për vendosje të kabllos (cable-ready input).
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Tabela 1. Funksionet e një STB-je[2]

Pranon komanda nga telekomanduesi i përdoruesit për të përzgjedhë programin e
dëshiruar.
Verifikimin që përdoruesi është i autorizuar të shikojë kanalin e selektuar.
Pranon sinjalin transmetues nga rrjeti koaksial kabllor.
Akordon kanalin korrekt RF
Nëse kanali është i shtrembëruar apo shifruar, proceson sinjalin për të krijuar dalje të
pastër (pa shtrembërime).
Nëse kanali është digjital, demultiplekson dhe dekodon informacionin digjital në sinjal në
dalje të përshtatshëm për pamje televizive.
Gjeneron video dhe audio sinjale në ekranet televizive të konsumatorëve.

Gjitha teknologjitë e shtjelluara, në ditët e sotme kanë qindra miliona parapagues në mbarë
botën. Sidoqoftë, disa teknologji të reja po fitojnë popullaritet. Dy prej tyre më të
përhapurat janë fibër deri te ndërtesa (fiber to the premises- FTTP) dhe linjat digjitale të
parapaguesit (digital subscriber line- DSL).

2.4.5 Fibër deri te ndërtesa
Teknologjia fibër deri te ndërtesa (Fiber to the Premisses –FTTP) përfshinë lidhjen direkte
të çdo konsumatori me fibër optik ashtu që zëvendëson vjetërsinë, kapacitetet e limituara të
kabllove të bakrit me kapacitete të larta të ofruara nga fibrat optikë. Kjo teknologji
gjithashtu është sinonim i emrit fibër në shtëpi (fiber to the home –FTTH) dhe fibër në
biznes (fiber to the business- FTTB). Puna që po bëhet në rrjetet pasive optike (Passive
Optical Networks –PONs) kanë krijuar një metodë të veçantë të shpërndarjes së video
shërbimeve deri të parapaguesi.
Në esencë, një PON është një rrjet i tërë optik pa komponente (elemente) aktive në mes të
22

ofruesit të shërbimeve dhe konsumatorit. Rrjeti është optik sepse rruga nga ofruesi i
shërbimeve deri te konsumatori është krejtësisht i ndërtuar përmes fibrave optik dhe
komponentëve optike. Rrjeti është pasiv, sepse nuk ekziston ndonjë element aktiv (siç janë
elementet elektronike, laserët, detektorët optikë, apo amplifikatorët optikë) në mes të
ofruesit të shërbimeve dhe konsumatorit.
Përparësi e madhe e teknologjisë PON është se mund të ofron komunikim me shpejtësi
shumë të lartë për çdo parapagues, duke arrit shpejtësi të transmetimit nga ofruesi i
shërbimeve deri te konsumatori prej 622 Mbps dhe 155 Mbps prej konsumatorit prapa.
Nëse të 32 përdoruesit (32 përdorues mund të përkrahen nga një linjë optike) janë duke
shfrytëzuar brezin me shpejtësi maksimale, kjo zvogëlohet në 19 Mbps për çdo parapagues
që transmeton. Kjo sasi e brezit lehtë mund të duroj disa video sinjale të kompresuara,
ashtu që disa operatorë PON, thjeshtë përdorin këtë gjerësi të brezit për të ofruar IPTV,
video-me-porosi, dhe shërbime tjera.
E metë kryesore e teknologjisë PON është që kërkon nga ofruesi i shërbimeve të instaloj
një lidhje fizike optike deri te çdo konsumator PON. Kjo nuk është një vështirësi e madhe
në konstruksionet e reja, por shpenzimet në zëvendësimin e instalimeve me kabull të bakrit
me atë të instalimeve me fibër optik dhe furnizimi i çdo përdoruesi me një terminal fundor
optik (Optical Network Terminal- ONT) arrijnë investime të mëdha për konsumatorët
aktual.
2.4.6 Linja digjitale e abonentit
Teknologjia e linjave digjitale të abonentit (digital subscriber line-DSL) është bërë shumë e
popullarizuar për ofruesit e shërbimeve dhe shumë konsumatorë sepse ajo ofron një mënyrë
të përdorimit të instalimit ekzistues me kabllim të bakrit, linjat e telefonit dy-telëshe
(twisted-pair telephone lines) për bartjen e të dhënave me shpejtësi të lartë. Shumë
konsumatorë janë në dyshim që mund t’u ofrohet shërbime DSL për qasje në Internet.[2]
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Figura 4.2 Linjat digjitale të parapaguesit DSL[2]
Disa ofrues të shërbimeve gjithashtu ofrojnë IPTV-në përmes shërbimeve DSL (në rastin
tonë edhe operatori PTK). Në vazhdim do të shqyrtojmë shkurtimisht ndërtimin e një
sistemi DSL, figura 4.2.
Të gjitha sistemet DSL duhet të bëjnë një kompromis mes të shpejtësisë dhe distancës. Kjo
do të thotë, në distanca më të gjata shpejtësia e transportimit është më e ulët, sepse humbjet
në kabëll rriten me rritjen e shpejtësisë së transmetimit. (Me përparimin e teknologjisë, këto
limite kanë ndryshuar, por dizajnerët ende kanë nevojë për kompromise). Për të mbajtur
distancën e vogël, operatori (ofruesi i shërbimeve) zakonisht instalon pajisje DSL në
terminalet në largësi (remote terminals- RTs), që janë të vendosura në mes të centralit
qendrore të operatorëve dhe konsumatorëve.
Centrali qendrore (central office-CO) është nyja kyçe për shërbime. Ky është lokacioni ku
realizohet komutimi i shërbimeve telefonike që mirëmban trafikun normal telefonik. COjazakonisht është vendi ku krijohen lidhjet me Internet dhe ku shërbimet video procesohen
para se të shpërndahen.
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Konsumatorët të cilët janë të vendosur afër CO-së mund të lidhen direkt me çiftore bakri që
terminohen në CO. Konsumatorët që janë më larg, zakonisht pajisen me një RT. Fibrat
optik përdoren për të dërguar sinjalin nga CO deri te një RT; kjo quhet ‘’feeder plant’’. Në
‘’feeder plant’’, sinjali zanor, video, dhe të dhënat udhëtojnë në pajisje transmetuese të
ndryshme. Furnizuesit e shërbimeve video dhe të dhënave zakonisht instalohen përgjatë
furnizuesve ekzistues të zërit dhe bartin sinjale me shpejtësi transmetuese të lartë.[2]
Secila RT furnizon çdo konsumator me një linjë direkte bakri. Kur një shërbim DLS është i
instaluar, multiplekseri i linjës digjitale të abonentit për qasje (DSLAM- digital subscriber
line access multiplexer) është gjithashtu i vendosur në një RT (apo në një CO për
konsumator direkt). DSLAM merr sinjalet video dhe të dhënave nga një furnizues i të
dhënave të përditësuara dhe i përzgjedhë sinjalet e caktuara korrekte për çdo konsumator.
Pastaj, DSLAM gjeneron një sinjal DSL dhe e vendos në çiftoret e bakrit (apo linjat lokale)
që janë të drejtuara në çdo shtëpi.
Çdo konsumator DSL duhet të ketë të instaluar një DSL modem. Modemi pranon sinjale
DSL nga DSLAM dhe i konverton ato në formë të përshtatshme për pajisjet e konsumatorit,
si PC, rrugëzues i të dhënave, apo STB në IPTV. Modemi gjithashtu merr sinjalin e të
dhënave nga një konsumator dhe e transmeton prapa te ofruesi i shërbimeve (operatori).
Disa prej shërbimeve më të zakonshme DSL në përdorim janë:
•

DSL asimetrike (Asymentri Digital Subscriber Line-ADSL) operon në shpejtësi deri
8 Mbps (miliona bit për sekondë) nga një CO deri te konsumatori (downstream) dhe
deri 800 kbps (mijëra bit për sekondë) nga konsumatori në CO (upstream). Dy
teknologjitë më të reja ofrojnë shpejtësi më të lartë: ADSL2 ofron deri 12 Mbps
rrjedhë-te-poshtë (DL) dhe 1 Mbps fluksit te lart; ADSL2þ dyfishon shpejtësinë
fluksit te poshtë, deri në 24 Mbps.

•

G.Lite DSL (gjithashtu e njohur si DSL univerzale) operon në shpejtësi deri 1.5
Mbps lidhjen te poshtë si dhe deri në 512 kbps lart.

• High-speed DSL (HDSL) operon simetrikisht (me shpejtësi të njëjtë për lidhjen për
lart dhe lidhje te poshtë) me shpejtësi deri 1.544 apo 2.048 Mbps dhe më së tepërmi
përdoret për të ofruar shërbime për biznese.
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• VDSL (Very-high speed DSL –VDSL) operon në shpejtësi transmetuese nga 4 deri
52 Mbps lidhje te poshtë dhe 1.5 deri 2.3 Mbps lidhje lart, edhe pse mund të arrihet
shpejtësi transmetuese më të larta vetëm në linja të shkurta (më pak se 300m).
• xDSL i referohet llojeve të ndryshme të standardeve DSL, si term gjeneral. [3]
Përparësi e madhe e sistemit DSL është që ajo përdorë linjat ekzistuese për shërbime
telefonike. Një përparësi tjetër është se qarqet DSL janë të dizajnuara normalisht që të mos
dështojnë keq, ashtu që nëse një konsumator humb fuqinë e sinjalit apo pajisja DSL
dështon, thirrjet normale telefonike munden ende të realizohen.
Mangësi e shërbimeve DSL për video është se vetëm disa prej video sinjaleve mund të
dërgohen në të njëjtën kohë nëpër një linjë DSL. Në përgjithësi, këto teknologji janë të
kufizuara në një video përmbajtje për një video pajisje, ku secila prej tyre duhet të jetë e
pajisur me një STB. STB është përgjegjëse për pranimin e sinjalit video digjital nga
DSLAM dhe konvertimin (shndërrimin) në sinjal të përshtatshëm të daljes për video
ekranet e parapaguesve. STB është përgjegjëse për pranimin e komandave në ndërrimin e
kanaleve (channel-change commands) nga përdoruesi dhe dërgimin e tyre deri në DSLAM.
Secilën herë që përdoruesi dëshiron të ndërrojë programin që e shikon, DSLAM duhet të
komutojë lloje të ndryshme të video flukseve.[3]
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2.5 Bartja e sinjalit televiziv në rrjetat IP –IPTV
Deri më tani shtjelluam tema të rëndësishme te të cilat në mënyra të veçanta dhe më të
thjeshta pamë se si transmetohen pjesë të informacioneve si video fluksi, audio fluksi dhe të
dhëna të caktuara nëpër rrjete të ndryshme dhe rrjetin IP më gjerësisht. Tani në vazhdim do
të diskutojmë një sistem më kompleks, sistemin IPTV, dhe transportimin e sinjalit televiziv
dhe informacioneve tjera në këtë sistem. Fillimisht do të diskutojmë arkitekturën e tij duke
u ndalur në pjesën mes ofruesit të shërbimeve dhe konsumatorit, pra në pjesën e
transportimit, rrjetin transmetues.
Pamë se një paketë IP do të merr forma të ndryshme varësisht prej informacionit, llojit të
mediumit që transmetohet apo edhe mënyrës së transmetimit. Kështu një paketë IPTV nuk
është asgjë tjetër përveç paketa IP e ndërtuar prej informacionit përkatës televiziv që
ofruesi i këtij shërbimi ose pranuesi dërgon përkatësisht pranon.[6]
Tabela 2. Struktura e thjeshtuar e paketës IP[6]

2.5.1 Arkitektura e sistemit IPTV
Arkitektura e një sistemi IPTV është e ndërtuar prej 3 pjesëve themelore infrastrukturale:
•

Ofruesi i shërbimeve (Head End –HE), përfshinë të gjitha pjesët e nevojshme për
përmbajtje të informacionit, si burimet e palës së tretë (third-party sources) dhe
përmbajtja pronësore. Pjesa e ofruesit të shërbimeve është nën kontroll të plotë nga
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ofruesi i shërbimeve, kontrolli i sigurisë dhe i qasjes janë të lehta për t’u
implementuar. Kjo mund të përfshijë HE regjional të përdorura për mirëmbajtje të
shërbimit të operatorit.
•

Abonenti (Home End –HoE), përfshinë modemin dhe pajisjet pranuese si PC-të dhe
STB-të në të cilat shfaqet përmbajtja. Kjo është fusha në të cilën operon një proces
shumë i famshëm i menaxhimit të drejtës digjitale (Digital Rights Management DRM).

•

Rrjeti IP, bëjnë pjesë të gjitha pajisjet komunikuese që lidhin HoE me HE.

Tri pjesët kryesore infrastrukturale të sistemit IPTV mund të duken në figurën 10.4.

2.5.2 Ofruesi i shërbimeve IPTV

Elementi qendror i infrastrukturës IPTV është HE-ja. Kjo përbëhet nga një numër i
elementeve që pranojnë përmbajtje, transformojnë atë dhe e distribuojnë deri te
parapaguesit sipas modelit dhe paketave në dispozicion të parapaguesve. HE mund të
implementohet duke përdorur një HE qendror dhe disa HE regjional, të cilat ndihmojnë që
përmbajtja për përhapje difuzive të jetë afër parapaguesve dhe njëkohësisht të reduktohet
vonesa në transmetim.
HE ka infrastrukturë qendrore. Ajo pranon të gjitha kërkesat nga parapaguesit dhe iu ofron
përmbajtje informative STB-ve. Për më tepër, të gjitha aplikimet biznesore të përdorura për
furnizim, faturim dhe administrim me konsumator janë pjesë apo të lidhura me HE.[6]
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Figura 5.3 Arkitektura e IPTV –komponentët përbërëse[6]

Elementet kyçe të pjesës HE janë:
Pranuesit satelitor
Dekoderi për pranim i integruar (Integrated Receiver Decoder - IRD)
Video regjistri –depo (videorepository)
o Video libraria;
o Serverët e librarive;
o Rrjeti për deponim;
o Baza e të dhënave për shërbimin video-me-porosi (video-on-demand movie
database)
o Server për filma (video dhe audio skedarët)
Sistemi për menaxhim të përmbajtjes
o Qendra komanduese;
o

Sistemi për menaxhim të aseteve;

o Menaxhimi i të drejtës digjitale (DRM).
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Serveri i lojërave
Regjistrimi i videos
o Sistemi për regjistrim (recording);
o Menaxheri i regjistrimit (recording manager);
o Serveri për zënie/distribuim.
Serveri për memorie të përkohshme të video flukseve:
o Serveri i memories së gatshme (cashing);
o Grumbulluesi i informatave nëpër medium.
Programi ndërmjetësues (middleware)
o Serverët ndërmjetësues.
Sistemi për administrim
o

Faturimi;

o

Furnizimi;

o

Informata mbi klientin.[6]

HE pranon seri të dhënave në formate dhe lloje të informacioneve të ndryshme, duke
përfshirë përmbajtje të drejtpërdrejta nga studio lokale, të dhëna të veçanta nga pala e tretë,
ritransmetime, përmbajtje satelitore dhe informata video lokale. Duke pas aq shumë lloje të
ndryshme të burimeve, një pjesë e përmbajtjes mund të jetë në formë analoge, gjë që nuk
lejon transportimin nëpër rrjetin IP. Ato së pari pranohen në DVD, apo shirit. Përmbajtjet
pastaj kodohet dhe enkapsulohen ashtu që të mundësohet komunikimi i bazuar në TCP/IP.
Elementet tjera të përfshira janë aplikimi i DRM dhe sistemet menaxhuese të përmbajtjes.
Të gjitha komunikimet me parapagues janë të koordinuara nga një server ndërmjetësues
(middleware) që pranon kërkesa nga STB të ndryshme.[6]
Duke pas parasysh që qëllimi i temës është të shqyrtohet transportimi i të dhënave, në
vazhdim do të flasim për të dhënat që vijnë në hyrje të kësaj pjese të arkitekturës së sistemit
IPTV, dhe mënyrës se si ato shndërrohen në formën e përshtatshme për transportim në
rrjetin IP.[6]
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3. METODOLOGJIA

Si rast studimi apo case study kamё marrё implementimin e IPTV nё TiK (Telekomin e
Kosovёs) si ndërmarrja më e madhe në tregun telekomunikues në vendin tonё.
Nё pёrgjithёsi nё kёtё rast studimi shtjellohen fazat e përgatitjes së një pakete të protokolit
të internetit për implementim nëpër rrjetat telekomunikuese dhe më gjerësisht në sistemin
IPTV dhe arkitekturën e thjeshtuar të një sistemi IPTV tё implementuar nё TiK.
PTK ka zgjedhur ‘’BeeSmart’’-in si zgjidhje për sistemin IPTV. BeeSmart IPTV bazohet
në komponentët dhe zgjedhjet e përdorura nga vendorët lider në botën e IPTV-së të cilët
kanë provuar në disa raste dhe ambiente në të kaluarën.
Metodologjia e punёs gjatё kёtij hulumtimi ёshtё bёrё nё dy pjesё:
Pjesa teorike – shfeletimi i literaturave tё ndryshme rreth IPTV qё kanё tё bёjnё me libra,
publikime shkencore tё cilat mё kanё ndihmuar pёr pjesёn teorike tё kёtij hulumtimi.
Pjesa praktike dhe ёshtё vizita ime nё PTK – Post Telekomin e Kosovёs ku u njoha nga
afёr me mёnyrёn e funksionimit tё

IPTV, protokolet tё cilat pёrdoren dhe pasijet e

ndryshme qё mundёsojne kёtё tekonologji.
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4. RASTI I STUDIMIT
4.1 Implementimi i IPTV-së në telekomin e Kosovës
Telekomi i Kosovës (TiK) është njësi biznesi brenda Postë dhe Telekomunikacionit të
Kosovës (PTK) e cila ofron shërbime fikse të telekomunikacionit përshfirë telefonin,
internetin, shërbime të dhënave (VPN) dhe tani së fundi televizionin të njohur si TiK TV.
Në këtë kapitull do të shqyrtohet arkitektura dhe funksionimi i rrjetit televiziv në telekomin
e Kosovës me theks te veçantë mënyra e transmetimit të sinjalit video nga pajisjet marrëse
të sinjalit video deri te pajisjet fundore të parapagueseve.
TiK për shpërndarjen e shërbimit të televizionit ka zgjedhur teknologjinë IPTV e cila
mundëson ofrimin e këtij shërbimi përmes rrjetit ekzistues brezëgjerë kryesisht i ndërtuar
me linja ADSL. Megjithë kufizimet që paraqet rrjeti ADSL, platforma e shërbimit të IPTVsë është konfiguruar në mënyrë që të mundësoj ofrimin e sinjalit video SD në pjesën
dërmuese të rrjetit brezëgjerë ndërsa në disa zona të caktuara edhe sinjalin video HD.
TiK ka zgjedhur ‘’BeeSmart’’si zgjidhje SW për sistemin ndërmjetësues në shërbimin
IPTV (middleware). Arkitektura e IPTV-së është e përbërë nga komponente të vendorëve
kryesorë në produktet e IPTV-së si Harmonic (koduesit, pranuesit), Bitband (FCC, VoD),
Verimatrix (DRM) etj.
Platforma e implementuar është e bazuar në standarde të cilat mundësojnë ndërlidhshmëri.
Këto standarde i mundësojnë telekomit të Kosovës fleksibilitet për zgjerime dhe ndryshime
të vazhdueshme të shërbimeve të IPTV-së. E gjithë infrastruktura e instaluar e IPTV-së
është modulare dhe mundëson zgjerimin e platformës, varësisht nga kërkesat e
parapaguesve.[8]
4.1.1 Komponentët përbërëse
TiK ka implementuar platformën e IPTV në dy lokacione të ndryshme; njëri lokacion aktiv
dhe tjetri lokacion për redundancë në pjesën e shërbimeve, ndërsa pjesa e pranimit të
sinjaleve TV është zgjidhje aktive –aktive për plotësimin e numrit të kanaleve,
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komponentet përbërëse janë:
Platforma përpunuese –HE
o Antenat
o Pajisjet pranuese
o Koderët
Platforma e shërbimeve
o Pjesa ndërmjetësuese (middleware)
o VoD
o

DRM

Rrjeti brezëgjerë
o Rrjeti qëndror
o Rrjeti i qasjes
Abonenti
o Pajisja fundore
o Sistemi Menaxhues dhe monitorues.

Figura 6.3 Arkitektura gjenerale e IPTV-së me pjesën ndërmjetësuese nga BeeSmart[8]
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Të dy lokacionet janë të ndërlidhura mes vete me linja redundante, gjë që ofron redundancë
për shërbimet e platformës.
4.1.2 Platforma përpunuese
Pjesa e HE përbëhet nga disa komponentë:
•

Antenat satelitore dhe teresteriale,

•

Matrica RF,

•

Marresit satelitor dhe teresterial,

•

Pajisjet koduese dhe transmetuese,

•

SDI rrugezuesi,

•

Rrjeti IP,

•

Sistemin Menaxhues

Sistemi përpunues është i dimenzionuar për pranimin, përpunimin dhe transmetimin e 70
kanlave, 60 kanale SD dhe 10 kanale HD. HE është i ndërtuar kryesisht nga pajisjet e
prodhuesit Harmonic, ndër më të rëndësishmet janë IRD dhe koduesit.[8]
Për të ofruar kanale me përmbajtje më cilësore duhet të ndërtohet një platformë përpunuese
e cila mundëson marrjen e sinjaleve nga platforma të ndryshme transmetuese si ato
satelitore, teresteriale, si dhe drejtpërdrejtë nga studio. Në kohën tonë, pjesa më e madhe e
sinjalit televiziv transmetohet përmes satelitëve. Për këte arsyje, pjesë dërmuese e pajisjeve
për pranimin e sinjalit televiziv janë marrësit dhe antenat satelitore.
Për të siguruar cilësi të lartë të sinjalit për disa kanale vendore, është implementuar
mundësia për pranimin e sinjalit SDI drejtpërdrejtë nga studio.
Antenat - Sistemi i antenave satelitore është i dizajnuar të pranoj dhe konvertoj sinjalet
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying –QPSK) nga një numër i sateliteve të caktuar.
Për këtë pjesë janë instaluar sisteme të antenave parabolike (me diametër 1.8m) me
konvertorët e nevojshëm për pranimin e kanaleve nga satelitët përkatës.[8]
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Figura 7.3 Sistemi satelitor për shpërndarje në njërin lokacion të pjesës kryesore[8]
Komponentët e instaluara në pjesën e sistemit të antenave përfshin:
10 antena satelitore, nga 5 antena në secilën qendër,
15 antena tokësore të shpërndara në 7 qendrat regjionale për pranim të sinjaleve analoge
dhe në të ardhmen DVB-T.
Marrësit e Sinjalit dhe matrica RF - për të përpunuar sinjalin TV të pranuar nga antenat
satelitore dhe teresteriale janë instaluar një numër i caktuar i marrësve satelitor dhe
teresiterial. Sinjali i pranuar satelitor është DVB-S dhe DVB-S2 ndërsa nga antenat
teresterial është sinjal analog, pritet në të ardhmen edhe ne Kosove të aplikohet standardi
DVB-T. Për të mundësuar redundancë mes antenave dhe IRD është përdorur një matricë
RF (ETL matricë) në mes të sistemit të antenave satelitore dhe IRD-ve e cila mundëson
lidhjen nga cilido marrës me cilën do antenë në rast të dështimit të ndonjë pjese të sistemit.
Pajisjet koduese dhe transmetuese - kodimi është i ndarë në dy pjesë, standardi SD dhe
HD, por përdoret i njëjti koder për të dyja. Koderë të caktuar mundësojne përpunimin e
sinjalit SD dhe HD. Koderët janë instaluar në redundancë dhe në rast të dështimit të
nodnjërit nga koderët në të njejtin kanal mund të përpunoj dhe transmetoj një koder tjetër.
Për të ofruar shërbimin PiP duhet që çdo koderë të transmetoj dy sinjale, një sinjal me
rezolucion standard dhe një tjetër sinjal me rezolucion më të vogël. Koderët e instaluar
përkrahin MPEG-2 dhe MPEG-4.[8]
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SDI rrugëzuesit - Rrugëzuesit SDI nuk janë të nevojshëm për operim të HE, ajo është
shtuar si pjesë e nënsistemit redundant të kodimit –në rast të dështimit të koderit apo
marresit primar.
Rrjeti IP - është i përbërë nga IP komutues Cisco. Komutuesit janë në konfigurimin
redundant dhe ofrojnë lidhje në mes të koderëve dhe rrjetit të jashtëm IP/MPLS.
Nënsistemi për menaxhim NMX - Sistemi për menaxhim NMX është një server i cili
përmes ndërfaqes grafike për përdorues lejon konfigurimin dhe monitorimin e koderëve
dhe rrugëzuesve SDI. NMX mundëson monitorim të drejtpërdrejt përmes protokollit të
thjeshtë të menaxhimit të rrjetit (Simple Network Management Protocol – SNMP), si
protokolli më i njohur për menaxhim.[8]

4.1.3 Platforma e shërbimeve

Për implementim të pjesës ndërmjetësuese (middleware) mes pajisjeve fundore të
parapaguesve dhe platformës së shërbimit për sistemin IPTV, TiK ka zgjedhur platformën
BeeSmart. Kjo platformë i mundëson operatorit (ofruesit të shërbimeve) ofrim të
shërbimeve moderne multimedia të avancuara dhe interaktive. Prej përparësive kryesore të
platformës BeeSmart janë llojllojshmeria a shërbimeve dhe ndërfaqja e thjeshtë e
përdoruesit me mundësi të përshtatjes. BeeSmart është platformë e ofrimit te shërbimeve
multimedia. Ajo vjen së bashku me modulin për menaxhim të sistemit, që mundëson
regjistrimin e gabimeve, kontroll të përgjithshëm mbi parametrat e shërbimit IPTV dhe
shërbime provizionimi të centralizuar për konsumatorë dhe shërbime.[8]
BeeSmart i mundëson operatorit menaxhim të përmbajtjeve video, audio dhe aseteve të
informacionit (metadata) dhe ofron këto asete brenda një platforme të besueshme.
Gjithashtu ofron përkrahje të pasur informative për shërbimet LiveTV me një listë të
menaxhueshme të kanaleve dhe programeve në forma të ndryshme. Funksionet e
regjistruesit të TV kanalit janë të gatshme për shije të ndryshme për të kënaqur nevojat e
përdoruesit dhe stilin e jetës: regjistruesi klasik (DVR), TimeShifting, StartOver TV, Pause
LiveTV. BeeSmart gjithashtu ofron shërbimin e VoD dhe S-VOD (Subscription VOD).[8]

36

Figura 8.3 Skema logjike e BeeSmart MW[8]
Sistemi BeeSmart përbëhet nga dy nënsisteme: aplikacioni qendror (core) dhe pjesa e
deponimit të dhënave. BeeSmart mund të integrohet në depon e të dhënave ekzistues, nëse
ekziston një sistem kompatibil në HE, përndryshe duhet të shtohet një depo e re e të
dhënave. Skema logjike e depos së të dhënave shihet në figurë.
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Figura 9.3 Skema logjike e DB[8]
Aplikacioni qendrorë i IPTV është platformë shpërndarëse e shërbimit BeeSmart. Ajo
gjendet në HE e lidhur me së paku tri rrjete: rrjetin menaxhues, rrjetin për aplikacion dhe
rrjetin për shërbim të videos. Skema logjike e platformës BeeSmart jepet në figurë.
BeeSmart jep të dhëna për përdoruesit e fundit, të dhëna për sisteme ko-ekzistuese si VoD
dhe ndërfaqen e administratorit të sistemit për faturim dhe menaxhim.[8]
Zgjidhja për sistemin ndërmjetësues përmban:
•

2 serverë të dedikuar per MW BeeSmart me karakteristika të zgjedhura për
përkrahje të 25.000 parapaguesve, nga një server është i vendosur në secilin
lokacion qendrorë,

•

2 serverë të dedikuar për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave statistikore për
përdoruesit dhe shërbimet e IPTV.

Për te zgjeruar mundësitë dhe shërbimet e IPTV janë instaluar edhe shërbimet:
•

VoD

•

nPVR

•

Pause dhe Continue
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•

TimeShifting,

•

TV promocionet,

•

Statistikat për përdorues,

•

Portali i përdoruesit,

•

Prepaid (parapagimi).

Segmenti i sigurisë
Përmbajtja e shifruar dhe siguria DRM e përmbajtjes dhe mbrojtja e sistemit është segmenti
i sigurisë së një ekosistemi pasi që e siguron përmbajtjen dhe i jep ofruesit të shërbimeve
shumë opsione të paketimit të përmbajtjes dhe kombinimit të shërbimeve varësisht nga
nevojat. Softueri i sistemit për përmbajtje të autorizuar (Content Authority System –CAS)
përdoret për të mbrojtur përmbajtje me siguri të lartë për sistemin e rrjetave me përhapje
grupore dhe VoD. Duke përdorur metodat për kriptografi dhe teknologjinë e menaxhimit të
drejtës digjitale (Digital Rights Management –DRM), CAS ofron zgjidhje sigurie për
operatoret që ofrojnë përmbajtje video permes video kanaleve apo video-on-demand
(VoD).[8]
Gjatë inicializimit të gjitha komponentëve të serverit, sistemi CAS autentifikon duke
përdorur hierarkinë e infrastrukturës së çelësave publik (Public Key Infrastrukture –PKI).
Posa të realizohet hierarkia, të gjitha komponentët ndërkomunikuese në mes të
komponentëve të siguruara dhe gjithë pjesës tjetër të HE mund të sigurohen dhe shifrohen
sipas kërkesave.
Për të përgatitur përmbajtjen për shpërndarje VoD, skedarët në hyrje kalohen nëpër serverin
VPP (Verimatrix Pre-Processor –VPP) ku përshkrimi i çdo cope të informatës (movie id)
përdoret për të kërkuar një çelës të veçantë enkriptim nga CSM. Duke përdorur këtë çelës,
përmbajta etiketohet me një ID të veçantë, të shifruar dhe të “vulosur” nga VPP. Për
transmetim difuziv të përmbajtjes, secilit kanal të definuar i paracaktohet një IP adresë për
grupin e caktuar si dhe krijohet shifrimi i caktuar. Përsëri, ky lloj i sigurisë sinkronizohet
me pajisjen ndërmjetësuese në sistem për të mundësuar shikimin e programeve dhe
kërkimin e kanaleve.[8]
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Gjatë një operimi normal, sistemi CAS operon në mënyrë të ngjashme me gjitha llojet e
përmbajtjes për të mundësuar deshifrimin korrekt dhe shfaqjen e përmbajtjes. VoD operimi
përfshin këtë procedurë të rrjedhjes së informacionit:
•

Abonenti kërkon VoD përmbajte përmes STB duke përdorur opsionet në portalin e
shërbimit IPTV.

•

Pas zgjedhjes së përmbajtjes së caktuar, kërkesa nga pajisja ndërmjetësuese procesohet
për atë abonent në sistemin kryesorë, HE, duke regjistruar tarifimin për atë llogari. Pasi
të kompletohet kërkesa dhe të llogaritet si e suksesshme, ajo i komunikohet serverit të
përmbajtjes VoD dhe nganjëherë edhe CSM-së.

•

Në serverin VOD kërkesa krijon një lidhje në mes të serverit dhe klientit dhe e shifron
përmbajtjen e cila rrjedh në drejtim të abonentit.

•

Në CSM, kërkesa për përmbajtje krijon një lidhje të sigurt deri te klienti dhe e furnizon
me çelësa për deshifrim të përmbajtjes nga baza e të dhënave. Nëse pajisja
ndërmjetësuese nuk e inicion kërkesën për çelës derisa përmbajtja arrin në klientin që
ka drejtë shikimi, ID-ja e mbështjellur në informatë përdoret për të krijuar lidhjen e
sigurt deri te baza e të dhënave CSM e çelësave dhe çelësat e domosdoshëm tërhiqen
nga aty.

•

Në serverin VoD, kërkesa e krijon një lidhje në mes të serverit dhe klientit dhe
përmbajtja e shifruar përcjellet më tutje deri te klienti.

•

Klienti me të drejte të shikimit, e filtron dhe e deshifron përmbajtjen duke përdorur
çelësin para se ta prezantoj video përmbajtjen në dekoderin MPEG dhe një imazh i
shfaqet në ekran.

Për transmetim difuziv, që shifrohet me anë të RTES (Real Time Encryption System –
RTES) procesi është shumë i ngjashëm por është i optimizuar për të mundësuar ndryshimin
e shpejtë të kanaleve:
•

Në baza ditore, çdo pajisje e klientit krijon një lidhje të sigurtë me CSM-në dhe
kërkon një bllok çelësash për deshifrim. Ky bllok përmban të gjitha informatat mbi
çelësat deshifrues për kanalet e sistemit aktual.

•

Gjatë transaksionit, CSM autentifikon klientin, liron bllokun e çelësave të
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domosdoshëm nga databaza e tij dhe e shifron të dhënën para se komunikimi me
klient të filloj.
•

Në kodin e klientit me të drejtë të shikimit, blloku i çelësave për deshifrim të
transmetimit aktual është referenca kryesore e të dhënave për të marr çelësat e
domosdoshëm kur pajisja e klientit akordohet për kanal të pranuar në mënyrë
grupore. Ndryshimi i kanaleve është i optimizuar ashtu që asnjë kërkesë nga serveri
nuk është e domosdoshme para se një imazh mund t’i prezantohet parapaguesit.

Duke u bazuar në të dhënat në hyrje dhe kërkesat, për qëllim të shifrimit në sistemin IPTV
është marr sistemi Verimatrix për shifrim të dhënave, pasi që ai është lider në zgjidhjen e
kësaj çështje për operatorë të nivelit të parë (Tier 1).
Verimatrix është operator lider për mbrojtje të përmbajtjes digjitale implementuar nga
shumë konsumator të kënaqur në Amerikën Veriore, Evropën Perëndimore, Japoni, Korenë
Jugore dhe Australi.[8]
Në TiK-TV për këtë qellim përdoren:
•

2 server të dedikuar me licenca Verimatrix CSM, të aplikacionit për menaxhim të
sigurisë,

•

4 serverë të dedikuar me softuer Verimatrix RTES.

Topologjia logjike përshkruan lidhjet logjike në mes të elementeve të rrjetit dhe shfaqet në
figurën poshtë ku janë të definuar tre VLAN-a me nën rrjetet përkatëse. VLAN-i i
përdoruesit përdoret për të sinjalizuar gjithë trafikun në drejtim të STB-ve (duke mos
përfshirë trafikun drejtuar një grupi dhe VoD trafikun për një grup –‘’multicast’’) dhe
VLAN-i për menaxhim të rrjetit. VLAN-i për përhapje difuzive të shumëfishtë, përdoret
për trafikun drejtuar një grupi dhe trafikun nga VoD për shërbimet e llojllojshme. VLAN-i
përdoruesit dhe për menaxhim përdoren vetëm për elementet e rrjetit qendror. Lidhjet IP të
qasjes janë në rrjete të ndryshme IP. Në serverët RTES, i njëjti VLAN për përhapje
grupore përdoret për të pranuar kanalet e tilla – ‘’multicast’’kanalet, në formatin e pastër
dhe për dërgim më tutje të kanaleve të shifruara. Të dy portat GE (Giga Ethernet –ge) të
lidhura për VLAN-nin për përhapje grupore në secilin RTES server përdoren për trafikun
në hyrje dhe dalje.[8]
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Figura 10.4 Topologjia logjike[8]
VLAN-i i përdoruesit përdoret për:
• Shkëmbim të trafikut mes të serverëve CAS dhe pajisjeve STB,
VLAN-i për përhapje grupore përdoret për:
•

Trafik të shpërndarë për një grup të caktuar për kanalet LiveTV të shifruara në
mes të serverëve RTES dhe pajisjeve STB,

VLAN-i menaxhues përdoret për:
•

Trafikun menaxhues SNMP,

•

Trafik Syslog,

•

Lidhje për menaxhim SSH dhe HTTP,

•

Ndërfaqe të Programit të Aplikacionit (Application Programming Interface –API)
në mes të pjesës ndërmjetësuese ‘’BeeSmart middleware’’dhe CAS serverëve.
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Komunikimi me CAS serverë, që punon në mënyrën aktive/aktive, realizohet përmes
adresave virtuale në serverë.
Konfigurimi VPP –VPP aplikacioni përdoret për të para-shifruar përmbajtjen video. Filmat
të cilët kanë nevojë për mbrojtje duhet të shifrohen në VPP para së të futen në VoD
serverët. VPP aplikacioni gjendet në CAS serverin.
Si parametra të definuar për VPP në skedarin për konfigurim VPP janë:
•

Shifrimi i transportit: ECM (Entitlement Control Message –ECM)

•

Lloji shifrimit: AES (Advanced Encryption Standard –AES).

Parametrat e njëjtë duhet të definohen edhe në klientët Verimatrix në pajisjet STB.
Konfigurimi VCAS –Funksionet kryesore të serverëve VCAS janë kontrolli i shkëmbimit
të çelësave për pajisjet STB, kështu parapaguesit i mundësohet qasja në përmbajtjen e
mbrojtur dhe komunikimi me pajisjen ndërmjetësuese.
Si parametra të definuar për VCAS në skedarin për konfigurim VCAS janë:
•

Lloji i komunikimit me pajisjen ndërmjetësuese: tërhiqe

•

Adresa IP e pajisjes ndërmjetësuese: 172.xxx.xxx.xxx

Konfigurimi RTES –Serverët RTES kujdesen për shifrimin e përmbajtjes për transmetim
difuziv të shumëfishtë në kohë reale.[8]
Ndërrimi i shpejtë i kanaleve (Fast Channel Change –FCC) - Kualiteti i shërbimit
(Quality of Service –QoS) dhe Kualiteti i përjetimit (Quality of Experience –QoE) janë
bërë kritere primare në vlerësimin e prodhimeve dhe shërbimeve IPTV. Duke rritur QoE
shihet sot si një prej mënyrave për të rritur edhe besueshmërinë ndaj abonentëve dhe
siguruar rritje të suksesshme të shërbimit. Shumica e shpërndarësve të përmbajtjes në rrjet
janë të dizajnuar me komponentë të besueshme dhe nivel të redundancës, por ende është e
pamundur të eliminohen të gjitha gabimet potenciale në rrjet.
QualiCTV™, pjesë e BitBand për produkte për ofrim të zgjidhjeve ndërmjet dy pikave
(end-to-end) IPTV, rrit kualitetin e shërbimit për përdorues duke përmirësuar sfidat e
shpërndarjes së video përmbajtjes si ndërrimin e ngadalshëm të kanaleve, efektet e
kongjestioneve në rrjet dhe humbjen e paketave si rezultat i gabimeve në linjat e qasjes.
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QualiCTV siguron kualitet të përjetimit për përdoruesin e fundit (end-user Quality of
Experience) si një prej njësive matëse më të rëndësishme për të rritur besueshmërinë e
abonentëve dhe sigurimin e rritjes së ofrimit të suksesshëm të shërbimit.
Në PTK është implementuar vetëm karakteristika e ndërrimit të shpejt të kanaleve (Fast
Chanel Change – FCC) nga Bitband QualityCTV, sidoqoftë është e thjeshtë të
implementohet në ndërkohë shërbimi i regjenerimit të humbjes së paketave.[8]

Figura 11.4 Skema e serverit VoD[8]
4.1.4 Rrjeti Brezegjerë

Si zgjidhje TiKTV për pajisje të rrjetit ka implementuar:
•

4 komutues Ethernet,

•

Një mure zjarri mbrojtës (Firewall),

•

2 serverë me balancim të bazuar në industrinë standarde të serverëve HP.

•

Dy serverë të shërbimeve të rrjetit në llojin redundand për NTP, DNS, DHCP dhe
shërbime tjera të mundshme të rrjetit.
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4.1.5 Abonenti

Marrësi televiziv STB - Në anën e klientit sistemi është aktualisht i integruar me STB te
prodhuesve Millinet, Amino etj.

Figura 12.4 Pamja e përparme e STB[8]

Figura 13.4 Pamja nga prapa e STB[8]
Lloji STBee përfshin procesim fleksibil të sinjalit digjital për t’i mundësuar operatorëve
përfitime nga përmirësimet dhe zhvillimet e video kodekëve, derisa mbajnë funksionalitet
dhe besueshmëri të zhvillimeve të mëhershme softuerike.
Karakteristikat:
•

Qartësi të lartë dhe qartësi standarde televizive në MPEG-2 dhe H.264

•

2 porte FE

•

Komutues të integruar për VLAN, IGMP, dhe DHCP

•

HDMI, SCART, S-Video, Composite

•

2xUSB porte

•

Versionet e IP-së dhe hibrid.

Përfitimet:
•

DVR të avancuar (Digital Video Recording –DVR) dhe karakteristikën PIP (Picture
in Picture –PIP)

•

Shfaq përmbajtjen prej çdo vendi –IPTV serveri, diskut të fortë, USB etj.
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•

Para-integrim me pjesën ndërmjetësuese (middleware)

•

Përkrah shumë video formate të ndryshme.

4.1.6 Menaxhimi dhe monitorimi

Ky seksion përfshin termet më gjerësisht të përdorura nga Forumi për Tele-Menaxhim duke
shpjeguar sistemin për administrim, menaxhim dhe monitorim të infrastrukturës
telekomunikuese –OSS (Operation Support Sistem –OSS).
‘’Menaxhimi i gabimeve IPTV’’merret me ndodhitë e resurseve të IPTV-së dhe alarmet:
•

Ndodhitë grumbullohen, filtrohen, ruhen dhe inspektohen,

•

Nëse ngjarjet njihen si me ndikim potencial në shërbime –ngjarja trajtohet si alarm,

•

Alarmet paraqiten në ekranin e operatorit

•

Raportet aktuale dhe historia mund të përgatiten në baza periodike sipas një orari.

‘’Meanxhimi i performancës IPTV’’ merret me performacën e IPTV-së:
•

Matësit e performancës grumbullohen nga resurset IPTV, filtrohen dhe ruhen në
databazë,

•

Matësit e performancës inspektohen kundër ndonjë ‘’threshold’’ dhe nëse vlerësohen si
me ndikim potencial në shërbim –ngjarja gjenerohet dhe dërgohet në pjesën për
menaxhim të gabimeve ku mund të trajtohet si alarm,

•

Matësit e performancës vërehen në ekranin e panelit të operatorit,

•

Raportet aktuale dhe historia mund të përgatiten në baza periodike sipas një orari.

‘’Menaxhimi i konfigurimeve IPTV’’mundëson konfigurim të sigurte, pa gabime dhe të
shpejt:
•

Veglat për konfigurim të pajisjes (ssh cli, http/https ),

•

Qasja në resurse përmes autentifikimit të operatorit dhe regjistrimi i qasjes,

•

Veglat dhe platforma për konfigurim rezervë të resurseve.[8]
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5. REZULTATET
Mënyra te cilën njerëzit i përdorin shërbimet e internetit sot, ka bërë që të ngritën kërkesat
për internetin brez gjerë të shpejtësisë së lartë dhe të pa imagjinuar pak vite më herët.
Gjithnjë e më shumë punëtorët punojnë nga distanca (telecommuting), konsumatorët
shikojnë kanale HDTV, shpesh në disa TV në të njëjtën shtëpi dhe në të njëjtën kohë. Ata
download-ojnë dhe upload-ojnë multimedia, fotografi dhe përdorin peer-to-peer shërbimet.
Ata luajnë lojëra online që kërkojnë shpejtësi të lartë dhe reagim të menjëhershëm.
IPTV paraqet vetëm një rast të standardizuar të zhvillimi të hovshëm të teknologjisë së
integruar të shërbimeve të ndryshme të dhënave, zanore dhe video që ndryshe njihet edhe si
‘’triple-play’’ dhe është në hapat e parë të avancimit, kështu që nevoja për t’u marrur me
transmetime televizive dhe studimin e komponenteve përbërëse të këtij rrjeti vazhdon të
jetë atraktive dhe njëkohësisht edhe sfidë për inxhinierët e rrjetave telekomunikuese.
Interneti i Hapur (Open Internet) përmes një lidhje broadband në parim është i aftë për të
siguruar të njëjtin lloj të shërbimeve sikur IPTV, siç janë VoD, kanale televizive,
përmbajtje interaktive etj. Megjithatë, shërbimet e ‘’Open Internet’’ ipen në kuptimin e
‘’best effort’’. Kjo është në një mënyre e ngjashme me autostradën e makinave motorike, të
cilat mund të ngarkohen kur trafiku është i rëndë. Një rrjet IPTV ofron siguri më të madhe
të cilësisë, dhe përdorimi i saj mund të jetë më ‘’miqësorë’’. Megjithatë, përdorimi i
‘’internetit të hapur’’ mund të jenë më i lirë për përdoruesit. Aktualisht ka shumë sisteme të
‘’internetit të hapur’’ duke u zhvilluar, dhe në këtë mënyrë fragmentimi i tregut mund të
kufizojë suksesin e sistemeve të tilla.
Në ditët e sotme ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të teknologjive të cilat mundësojnë
transportimin e sinjalit televiziv dhe të dhënave në përgjithësi. E rëndësishme është
integrimi i shërbimeve të llojeve të ndryshme të gjeneratave të reja në mediume dhe
teknologji para ekzistuese. Duke modifikuar pjesë të caktuara të rrjetit, kryesisht atë
qendror dhe me më pak modifikim në pjesët tjera të rrjetit si atë të abonentit dhe rrjetit IP,
arrihet konvergjim shumë efikas dhe shfrytëzim sa më i madh i resurseve të infrastrukturës
dhe brezit njëkohësisht.
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Protokolli i Internetit ka hapur shtigje dhe krijuar hapësirë për zhvillim të shpejtë të
konvergjimit të llojeve të ndryshme të shërbimeve si telefonike, të të dhënave si dhe
shfrytëzimi i këtij protokolli në realizimin dhe ndihmën në bartjen e shërbimit të sinjalit
televiziv deri te parapaguesi.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Protokolli i Internetit ka hapur shtigje dhe krijuar hapësirë për zhvillim të shpejtë të
konvergjimit të llojeve të ndryshme të shërbimeve si telefonike, të të dhënave si dhe
shfrytëzimi i këtij protokolli në realizimin dhe ndihmën në bartjen e shërbimit të sinjalit
televiziv deri te parapaguesi.
Zhvillimi i rrjetave IP dhe konvergjimi i shumicës së shërbimeve telekomunikuese në këto
rrjeta ka bërë të pa shmangur që edhe shërbimi i televizionit te ofrohet duke shfrytëzuar
rrjetat IP. Sikurse çdo teknologji edhe teknologjia IP ka të metat dhe kufizimet e saj siç
është në rastin e sinjalit video siguria e sinjalit dhe mbrojtja e të drejtës digjitale. Për të
mundësuar këtë shpërndarje dhe për të mirëmbajtur të drejtat digjitale duhen mekanizma
shtesë. Në rastin e IPTV-së në TiK është bërë një zgjidhje e sofistikuar duke përdorur një
platformë komplekse vetëm për të garantuar këtë shërbim.
Në ditët e sotme ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të teknologjive të cilat mundësojnë
transportimin e sinjalit televiziv dhe të dhënave në përgjithësi. E rëndësishme është
integrimi i shërbimeve të llojeve të ndryshme të gjeneratave të reja në mediume dhe
teknologji para ekzistuese. Duke modifikuar pjesë të caktuara të rrjetit, kryesisht atë
qendror dhe me më pak modifikim në pjesët tjera të rrjetit si atë të abonentit dhe rrjetit IP,
arrihet konvergjim shumë efikas dhe shfrytëzim sa më i madh i resurseve të infrastrukturës
dhe brezit njëkohësisht.
Ky zhvillim i vazhdueshëm i protokollit të Internetit duke u modifikuar me komponentë
përbërëse të nevojshme, varësisht llojit të implementimit të shërbimit, është duke
mundësuar kompatibilitet për çdo parapagues me pajisjen përkatëse të jetë në gjendje të
pajiset me çdo shërbim të nevojshëm në kohë dhe vend të pacaktuar duke përdorur një
pajisje personale. Me rritjen e lloj-llojshmërisë së shërbimeve, avancimit të teknologjisë,
ofrimit të pamjeve sa më të qarta dhe shërbimeve tjera të integruara do të rritet edhe
nevoja për siguri, në rrjetin e qasjes, transportues dhe atë të rrjetit qendror, kështu që
zhvillimi i teknologjisë së ofrimit të shërbimeve duhet të jetë paralel me atë të sigurisë dhe
drejtës digjitale.
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